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Van Koflullar›nda Bitki S›kl›¤›n›n Nohut (Cicer arietinum L.)’ta
Verim ve Verim Ö¤elerine Etkisi
Haluk KULAZ, Vahdettin Ç‹FTÇ‹
Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 03.07.1997

Özet : Bu çal›flma, 1994-1995 y›llar›nda Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi deneme tarlalar›nda, tesadüf bloklar›nda faktöriyel deneme desenine
göre dört tekrarlamal› olarak yürütülmüfltür. Denemede 3 nohut hatt›, üç ekim s›kl›¤›nda (28, 42 ve 56 tohum/m2) ekilerek ekim
s›kl›¤›n›n verim ö¤elerine etkisi incelenmifltir.
‹ki y›ll›k sonuçlara göre; ekim s›kl›¤›n›n nohutta verim ve verim ö¤elerine etkisi önemli bulunmufltur. En yüksek birim alan tane verimi
146.6 kg/da’la m2’de 42 tohum bulunduran ekim s›kl›¤›ndan al›n›rken, en düflük birim alan tane verimi ise 123.9 kg/da’la m2’de 28
tohum bulunduran ekim s›kl›¤›ndan elde edilmifltir.

The Effects of Plant Density on the Yield and Yield Components of Chickpea
(Cicer arietinum L.) in Van
Abstract : This study was conducted in the experimental area of Yüzüncü Y›l University Agricultural Faculty in 1994-1995. The trial
was carried out in a randomized block desing with four replications. In this study, three chickpea lines and three plant densities (28,
42 and 56 seed/m2) were examined for their effects on yield components.
According to the results over 2 years, the effects of plant density were significant on the yields and yield components in chickpea.
The highest grain yield per unit area was obtained with a density of 42 seed per m2 (146.6 kg/da). The lowest grain yield per unit
area was obtained with 28 seed per m2 (123.4 kg/da).

Girifl
‹lk kültüre al›nan bitkilerden olan nohut, tanesinde
yüksek oranda (% 21.5 - 23.9) hazmolunabilirli¤i yüksek
(% 76-88) protein bulunduran önemli bir yemeklik tane
baklagil bitkisidir (1). Nohut Rhizobium bakterileri ile
ortak yaflama yetene¤inde oldu¤undan havan›n serbest
azotundan yararlanabilmektedir. Hasattan sonra ise
toprakta kalan köklerde C/N oran› çok düflük oldu¤undan
kal›nt›lar k›sa sürede parçalanarak humusa dönüflmekte
böylece kendinden sonraki bitkiler için daha uygun bir
toprak b›rakmaktad›r. Ayr›ca nohudun su iste¤i çok az
oldu¤undan nadas alanlar›n›n daralt›lmas›nda da rahatl›kla
kullan›labilmektedir.
Ülkemizde nohut tar›m› gün geçtikçe artmaktad›r.
1985 y›l›nda 399.000 ha olan nohut ekim alan› 1995
y›l›nda 745.000 hektara, üretim ise 730.000 tona
ulaflm›flt›r (2). Nohut yetifltiricili¤i yönünden Türkiye
Hindistan’dan sonra ikinci s›ray› almaktad›r.
Bugün dünyada ve ülkemizde ifllenen tar›m alanlar› en
genifl s›n›rlar›na ulaflm›fl ve hatta ifllenmemesi gereken

alanlar bile kültüre al›nm›flt›r. Gerçekte verimli olmayan
bu alanlar›n üretimden ç›kart›lmas› dolay›siyle üretim
alanlar›n›n daralt›lmas› gerekmektedir. Bundan dolay›
insanlar›n yeterli beslenebilmeleri için birim alan
veriminin, dolay›s›yla üretimin art›r›lmas› gerekmektedir.
Üretimin art›r›lmas› da yüksek verimli çeflitlerin uygun
yöntemlerle yetifltirilmesine ba¤l›d›r.
Belli koflullarda, belli çeflitlerden daha fazla birim alan
verimi alabilmek için di¤er faktörlerin yan›nda uygun bitki
s›kl›¤›n›n sa¤lanmas› da büyük önem tafl›maktad›r. ‹flte bu
sebeplerden dalay› bu çal›flmada farkl› bitki s›kl›klar›
denemeye al›narak Van koflullar›nda en yüksek birim alan
tane verimini sa¤layan bitki s›kl›¤›n›n tespiti
amaçlanm›flt›r. Bu konuda de¤iflik yerlerde bir çok
bilimsel çal›flmalar yap›lm›flt›r. Türkiye’de oldu¤u gibi
dünyan›n bir çok yerinde ekim s›kl›¤› ile ilgili bir çok
çal›flma yap›lmaktad›r. De¤iflik bölgelerde bitkinin ekim
s›kl›¤›na tepkisi de farkl› olmaktad›r. Ankara’da yap›lan
bir çal›flmada metrekarede 80 bitki bulunduran bir ekim
s›kl›¤›ndan en yüksek birim alan tane verimi al›n›rken (3);
Ege bölgesinde en yüksek birim alan tane verimi ise 50
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bitki/m2’lik ekim s›kl›¤›ndan elde edilebilmektedir (4).
Yap›lan çal›flmalarla bitki s›kl›¤›n›n tane verimini önemli
ölçüde etkiledi¤i tespit edilmifl ve kullan›lan çeflitlere ve
çevre koflullar›na göre de¤iflmekle birlikte nohutta en
uygun ekim s›kl›¤›n›n 13-100 bitki m2 aras›nda de¤iflti¤i
bildirilmektedir (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

parsellere 3 kg/da N (% 21’lik Amonyum Sülfat) ve 6
kg/da P2O5 (% 42’lik Triple Süper Fosfat) verilmifltir
(13). Ekimde s›ralar aras› aç›kl›k 30 cm olarak al›nm›fl ve
ekim, 5 m x 1.2 m = 6 m2’lik parsellere elle yap›lm›flt›r.
Hasatta ise yanlardan birer s›ra, bafllardan ise 0.5 m
kenar tesiri olarak at›ld›ktan sonra bütün ifllemler 4 m x
0.6 m = 2.4 m2’lik alan üzerinde yap›lm›flt›r.

Materyal ve Yöntem

Bitki boyu, bitkide anadal, yandal ve bakla say›s›, bitki
bafl›na tane verimi her parselden rastgele al›nan 10
bitkideki ölçüm ve tart›mlardan; dekara tane verimi 2.4
m2’lik alandaki bitkilerin tamam›n›n hasat ve harman›
yap›larak elde edilen parsel tane veriminin dekara
çevrilmesiyle (14); bin tane a¤›rl›¤› ise her parselden tane
verimi için elde edilen tohumlardan 100’er adet dört
tekrarlamal› olarak tart›l›p ortalaman›n 10 ile
çarp›lmas›yla elde edilmifltir (15).

Materyal
Denemede
ICARDA
kökenli
08189ICC524,
08198ICC2160 ve 4:08112 kod numaral› üç hat (H1, H2
ve H3) materyal olarak kullan›lm›flt›r.
Deneme alan› topraklar›n›n 0-31 cm profilinden al›nan
toprak örnekleri Yüzüncü Y›l Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümünde analiz edilmifltir. Analiz sonuçlar›na
göre deneme alan› topraklar›, kumlu-killi-t›nl› yap›ya sahip
olup hafif alkalidir (PH:7.7). Ayr›ca topraklar›n yüksek
oranda kireç içerdi¤i (% 14.3), hafif tuzlu oldu¤u (%
0.41), organik madde (% 0.57) ve toplam azot
bak›m›ndan fakir (% 0.05), alan›bilir fosfor bak›m›ndan
yetersiz (4.92 ppm) ve yaray›fll› potasyum bak›m›ndan ise
zengin oldu¤u (253.4 ppm) tespit edilmifltir. Denemenin
yürütüldü¤ü 1994-1995 y›llar› vejetasyon dönemindeki
ya¤›fl (May›s-Temmuz) miktarlar› s›ras›yla 74.6 ve 57.8
mm olarak gerçekleflmifltir (12).
Yöntem
Deneme tesadüf bloklar›nda faktöriyel deneme
desenine göre dört tekrarlamal› olarak yürütülmüfltür.
Denemede üç nohut hatt› üç farkl› ekim s›kl›¤›na (28, 42
ve 56 çimlenebilir tohum/m2) ekilerek ekim s›kl›¤›n›n
verim ve verim ö¤elerine etkisi incelenmifltir. Ekim öncesi

Tablo 1.
S›kl›k
Tohum/
m2

Elde edilen iki y›ll›k sonuçlar varyans analizine tabi
tutulmufl ve ortalamalar aras›ndaki farklar Duncan çoklu
karfl›laflt›rma yöntemine göre test edilmifltir. Bütün
istatistiki analizlerde Düzgünefl ve Arkadafllar›ndan (16)
yararlan›lm›flt›r.
Araflt›rma Sonuçlar› ve Tart›flma
Araflt›rmada incelenen özelliklere iliflkin ortalamalar ve
ortalamalar aras›ndaki farkl›l›¤› gösteren Duncan gruplar›
Tablo 1’de verilmifltir.
Tabloda da görüldü¤ü gibi birim alan tane verimi
yönünden ekim s›kl›klar› aras›ndaki farkl›l›k 0.01
düzeyinde önemli bulunmufltur. En yüksek birim alan tane
verimi 146.6 kg/da’la 42 tohum/m2’lik ekim s›kl›¤›ndan
elde edilirken, en düflük birim alan tane verimi ise 123.9

‹ncelenen özelliklere iliflkin ortalama de¤erler ve bu ortalamalar aras›ndaki farkl›l›¤› gösteren Duncan Gruplar›.
Tane
verimi
(kg/da)

Biyolojik
verim
(g/bitki)

Hasat
indeksi
(%)

Bitkide
bakla
say›s›

Bitki
boyu
(cm)

Bitki
tane
verimi (g)

Bitkide
ana dal
say›s›

Bitkide
yan dal
say›s›

Bin tane
a¤›rl›¤›
(g)

28

123.9 c

38.6 a*

30.6 b

42

146.6 a

36.9 a

34.5 a

12.3 a

27.7 b

11.6 b

3.0 a

3.1 a

262.7 a

11.2 b

28.0 b

12.7 a

2.9 a

3.0 a

56

140.6 b

33.3 b

36.2 a

10.9 b

262.2 a

31.1 a

12.0 b

2.8 a

2.0 b

262.3 a

H1

123.0 b

35.3 b

29.4 c

H2

144.9 a

33.9 b

39.2 a

13.2 a

27.5 c

10.3 b

2.9 a

3.1 a

261.2 a

9.7 c

29.0 b

13.3 a

3.0 a

1.8 b

263.4 a

H3

143.2 a

39.5 a

32.7 b

11.6 b

30.3 a

12.8 a

3.0 a

3.2 a

262.6 a

Hatlar

* Ayn› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki fark 0.01 düzeyinde önemsizdir.
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kg/da’la en seyrek ekim olan 28 tohum/m2’lik ekim
s›kl›¤›ndan elde edilmifltir. En s›k ekim olan 56
2
tohum/m ’lik ekim s›kl›¤ndan ise 140.6 kg/da tane verimi
al›nm›flt›r. Belli bir ekim s›kl›¤›na kadar bitkiler günefl ve
topraktan istedikleri ölçüde yararlanabilmektedirler.
Fakat ekim s›kl›¤› optimum düzeyi geçtikten sonra bitkiler
gün ›fl›¤›ndan daha fazla yararlanabilmek için yar›fl içine
girmekte ve boylar›n› uzatmaktad›rlar (Tablo 1). Boyu
uzayan bitkiler di¤erlerine nazaran daha c›l›z, daha az yan
dal ve daha az bakla oluflturmakta dolay›s›yla birim alan
tane verimi daha düflük olmaktad›r. Miccolis ve Scavo
(5)’nun ‹talya’da ve Hernarder ve Hill (6)’in ise Yeni
Zelanda’da, Sepeto¤lu ve Güner (4)’in ‹zmir’de nohut
üzerinde yapt›klar› çal›flmalarda belli bir ekim s›kl›¤›na
kadar birim alan tane veriminin artt›¤›n› ve daha sonraki
s›kl›k art›fllar›nda birim alan tane veriminin artmad›¤›n›
hatta belli ölçüde düfltü¤ünü tespit etmeleri bulunan
sonuçlarla uyum sa¤lamaktad›r.
Ekim s›kl›¤›n›n verim ö¤eleri üzerinde de önemli bir
etkiye sahip oldu¤u gözlenmektedir. Bitki biyolojik verimi
ve bitkide bakla say›s› 28 tohum/m2’lik ekim s›kl›¤›nda en
yüksek de¤ere ulafl›rken ekim s›kl›¤›n›n artmas›yla
sözkonusu özelliklerde düflüfl olmufl ve en düflük de¤erler
en s›k ekimden elde edilmifltir. Bitkide tane veriminde en

yüksek de¤er birim alan tane veriminde oldu¤u gibi m2’de
42 tohum bulunan ekim s›kl›¤›ndan elde edilmifltir. En
yüksek hasat indeksi en s›k ekimden elde edilse de 42
tohum/m2’lik ekim s›kl›¤›yla aralar›ndaki farkl›l›k
istatistiki olarak önemli olmam›flt›r. Ayr›ca ekim s›kl›¤›
artt›kça bitkiler aras›ndaki rekabette artaca¤›ndan do¤al
olarak bitki boyu artm›flt›r. Ekim s›kl›¤›n›n art›fl›yla
bitkide dal say›s› azalm›flt›r. Fakat dal say›s›ndaki bu
azalma ana dal say›s›nda önemli miktarda olmazken, yan
dal say›s›ndaki azalma 0.01 düzeyinde önemli olmufl ve en
az dallanma en s›k ekimde tespit edilmifltir. Bin tane
a¤›rl›¤› yönünden de ekim s›kl›¤› ve hatlar aras›ndaki
farkl›l›klar istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemsiz
bulunmufltur.
Bütün bu sonuçlardan da anlafl›ld›¤›na göre nohutta
verim ve verim ö¤eleri ekim s›kl›¤›ndan önemli derecede
etkilenmektedirler. Bu etkilenme belli bir ekim s›kl›¤›na
kadar olumlu yönde olurken, ekim s›kl›¤›n›n artmas›yla
verim ve verim ö¤eleri olumsuz yönde etkilenmektedirler.
Sonuç olarak Van ve çevresi için nohutta önerilebilecek
en uygun ekim s›kl›¤›n›n 42 tohum/m2’lik ekim s›kl›¤›
oldu¤u söylenebilir.
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